Het monitoringsproject is een meerjaren-project waarin tuinders die bezig zijn met Het Nieuwe Telen worden gevolgd. Bij sommigen beslaat dit meerdere jaren en bij hen kan worden gezien of het gebruik van de installaties in de loop van de tijd verandert. Immers, met name het gebruik van schermen, maar ook de luchtvochtigheid in de kas is bepalend gebleken voor de besparingen die met Het Nieuwe Telen en de daarbij behorende installaties kunnen worden gerealiseerd.
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Summary
In the monitoring project the climate and energy consumption a large number of greenhouses is studied, as well as the climate control measurements applied to realize this climate. Most of the greenhouses studied have invested in hardware that is meant to reduce their energy consumption. To determine the performance of this hardware as much as possible, comparisons are tried to be made between greenhouses with such hardware and similar greenhouses without. However, in earlier publications on the monitoring project, it has already been established that a great deal of the energy savings are rather a result from energy-efficient climate settings than from the hardware involved. This holds especially for thermal screens and since the application of screens by growers is a learning process, such developments can be studied by following the same growers over time.
The present report shows the results of three cucumber-growers in two successive years. For all these three growers it can be seen that intensified screen usage and higher humidity lead to a lower energy consumption.
However, differences in the cultivation period, the length of the cultivation cycle and the climate strategy summer makes it hard to see any difference in the annual gas consumption. One of the three growers used even more gas in 2015 than in 2015 despite an intensified application of his screens.
Apart from the role of screens, also the relationship between energy use and humidity is an evident aspect of energy-efficient cultivation. This relationship has been further investigated with a simulation model. This study resulted in an easy to use rule of thumb that every percentage point that the RH setpoint is increased will result in a decreases of energy consumption with m 3 of natural gas equivalents per m 2 per year. In case of humidity control based on vapour deficit, this rule of thumb tells that the tolerated vapour deficit must be reduced by 0.15 gr/m 3 to save a m 3 of natural gas per m 2 per year. Of course, the relationship between air humidity setpoint and energy consumption is less strong when a dehumidification system with heat recovery is used.
However, no matter the actual humidity setpoint, at a certain point vapour has to be carried off. Some greenhouse have active air exchange to achieve this below the deployed screens, but even these systems will eventually reach their maximum capacity. In that case a further increment of moisture withdrawal can be achieved by either partly opening screens, or by opening the vents above the deployed screens. Both strategies could be found in the control actions of the greenhouses studied. The measurements indicate that both options do not make a significant difference in energy consumption, as long as comparable humidities are achieved. The "Handbook on Next Generation Greenhouse Cultivation" (Handboek Het Nieuwe Telen) propagates "vent above the deployed screen" over "opening slits in the screen" to increase the moisture withdrawal. This in order to prevent an inhomogeneous temperature distribution in the greenhiouse. However, for practical reasons, growers still prefere the slits in the screen because in the case of 'venting above a deployed screen', the procedure go from night-conditions with a deployed screen to daytime conditions with a stowed screen is far from controlled smoothly by the current generation of greenhouse climate controllers. Till that time they tend to use the more fail-safe partial slit in the screen, since then the procedure when going from night to day is simply a matter of enlarging the slit to a completely stowed screen.
GTB-1444 | 11 Metingen aan de horizontale temperatuurverdeling hebben laten zien dat de genomen maatregelen tot het gewenste effect hebben geleid en dat de temperatuurverschillen over de kas nu binnen de 2°C blijven.
Figuur 2.1 Het vrij uitblazend ontvochtigingssysteem van komkommertuinder CL in 2014 (a) en in 2015 (b). In 2015 is het dus een meer distribuerend systeem geworden.
(a)
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Figuur 3.5 Gemiddelde luchtvochtigheid bij tuinder AA in 2014 (blauw) en in 2015 (rood). De data zijn iets afgevlakt met een 3 daags-voortschrijdend gemiddelde filter.
Tuinder AA beschikt over een ontvochtigingsinstallatie die gelijktijdig met het inblazen van droge buitenlucht ook de vochtige kaslucht via de gevel afvoert. Bij deze tuinder is vocht-afvoeren dus in de koude periode van het jaar niet afhankelijk van schermkieren en/of luchten boven het scherm. Als bij AA het scherm (of tenminste één van de schermen) dicht is, is het dan ook praktisch altijd helemaal dicht en als het scherm dicht is wordt er ook bijna nooit gelucht boven het scherm. 
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Figuur 3.7 Fractie van de tijd dat het scherm 's nachts bij gebruik geheel gesloten is bij komkommertuinder

MA in 2014 (blauwe lijn) en in 2015 (groene lijn). De lijnen bevatten gaten waar het scherm 's nachts niet gebruikt is. De data zijn iets afgevlakt met een 3 daags-voortschrijdend gemiddelde filter.
Bij een afname van het aantal uren met een geheel gesloten scherm is de verwachting dat het energieverbruik toeneemt, of tenminste dat er een hogere effectieve k-waarde wordt berekend. Toch is dat niet het beeld dat voor MA wordt teruggevonden. Zoals in 
Aantal schermuren per dag bij komkommertuinder CL in 2014 (blauwe lijn) en in 2015 (rode lijn). Het aantal nachturen is aangegeven met de lichtblauwe lijn. De data zijn iets afgevlakt met een 3 daags-voortschrijdend gemiddelde filter.
In perioden met een toegenomen schermgebruik zien we inderdaad een afgenomen effectieve k-waarde. Wanneer er geen eenvoudig buitenlucht-inblaassysteem wordt gebruikt, maar een balansventilatiesysteem met warmteterugwinning dan wordt de relatie tussen luchtvochtigheidssetpoint en warmtevraag natuurlijk anders.
In dit rapport is gesproken over zo'n systeem met 37% warmteterugwinning bij tuinder AA, en een systeem met minstens 80% warmteterugwinning bij tuinder CL. 
